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ABSTRAKT
Procesi i formimit të shtetit si organizate shoqërore ka filluar që në fazën e diferencimeve brenda
shoqërisë falë shfaqjes së tepricës në shoqërinë jo-klasore, pra rritja e forcave prodhuese, që ka
rezultuar me fillimin e dallimeve pronësore dhe dallime të tjera të cilat pasojnë në bazë të kësaj.
Në këtë kohë veq se fillon dekomponimi i shoqërisë jo-klasore, i elementeve të organizimit të ri
të shoqërisë duke e quar në fillimin e lindjes së shtetit. Në këtë punim tema e cila do të trajtohet
në vijim ka të bëj kryesisht me trajtën e rregullimit të shtetit ku si pike kryesore do t’u referohem
lidhjeve të brendshme mes shteteve, më saktësisht për lidhjën konfederale dhe lidhjen federale,
rendësinë, ngjajshmërinë dhe dallimin mes tyre.
Metodologjia e përdorur në këtë punim do të tregojë se fillimisht kam konsultuar literaturë lidhur
me trajten e shtetit dhe ndarjen saj, kam mbledhur material dhe kam hulumtuar në mënyrë që të
paraqesë për lexuesit sa më shumë informacione nga hulumtimi im.
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1. HYRJE
Çështja e zhvillimit të shtetit është e lidhur ngushtë me pyetjen e përgjithshme mbi formën e
shtetit në përgjithësi, si dhe me formën e strukturës së qeverisjes. Në këtë drejtim, studimi i
formave të qeverisjes është i rëndësisë së veçant. Në fushën e së drejtës, forma e qeverisjes trajtohet
si një mënyrë e organizimit territorial të shtetit apo shteteve që formojnë një bashkësi (Nakisheva
Makhabbat Kenzhehanovna and Nurmaganbet Ermek Talantuly,2012). Një nga tipologjitë
tradicionale të formës së shtetit dallon tre klasa kryesore të qeverisjes, përkatësisht, shteti unitar,
federata dhe konfederata (Nakisheva Makhabbat Kenzhehanovna and Nurmaganbet Ermek
Talantuly,2012). Një ndarje e tillë përdoret gjerësisht edhe sot.

Konfederata është një bashkim i shteteve të barabarta dhe sovrane (secili të njohur nga
bashkësia ndërkombëtare) që janë formuar, për qëllime të kufizuara me një qeveri të përbashkët.
Në anën tjetër, një federatë përbëhet nga një sistem i ndarë pushteti me një qeveri qendrore dhe
njësi territoriale (të njohura ndryshe si provincat, shtetet e rajoneve ose kantonet) ku secili ka
përgjegjësi të ndryshme qeverisëse. Në këtë kuptim konfederata është një bashkësi shtetesh e
bazuar në traktate apo marrëveshje që i jep disa kompetenca qendrës për hir të lirisë së njësive
përbërëse, të cilat gjithashtu janë në parim të lira për t'u shkëputur. Anasjelltas, një federatë ka një
kushtetutë, e cila ka primatin në raport me qëndrueshmërinë e bashkësisë, e krijuar për të siguruar
të drejtat individuale dhe për të ndarë pushtetin, duke qenë qëllim kryesor vetëqeverisjen e njësisë
dhe lirinë e individit. Përkundër faktit që një klasifikim i tillë i ka dhënë konfederalizmit një bazë
të barabartë për sa i përket politikës shtetndërtuese, me federalizmin dhe unitarianizmin, autorë e
hulumtues të kësaj fushe ligjore i kanë kushtuar pak vëmendje studimit të këtij subjekti gjatë
dekadave të fundit.

Akterët relevant kanë tendenca të konsiderojnë konfederalizmin si një formë të vjetëruar të
qeverisjes, e cila ka pak rëndësi për botën bashkëkohore. Ndonëse literatura është e bollshme në
zhvillimin historik, sidomos të konfederatave të më hershme, me theks të veçantë Konfederatën e
SHBA-ve dhe atë të Zvicrrës, punimet të nivelit teorik në federata dhe konfederata janë të limituara
në numër (Madison dhe Calhoun shekulli 19 ).
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Në kuptim të interesit akademik nga autorë shqip-folës në lidhje me çështjen e federatave dhe
konfederatave, që nënkupton përcaktimin e ndryshimit mes këtyre formave të qeverisjes duket se
është zbehur qysh prej shpërbërjes së Republikës Socialiste Federale të Jugosllavisë (Llukiq dhe
Koshutiq,1986). Pavarësisht se një numër i caktuar i këtyre formave qeverisëse ka ekzistuar edhe
pas shpërbërjes së ish-RSFJ-së, historia moderne ka dëshmuar se këto forma nuk janë më praktike
dhe si të tilla kanë shfaqur organizime tjera që në kuptim të Federatës dhe Konfederatës janë
Hibride (LUTZ, Donald,1988).
Kohët moderne pos formave të reja të qeverisjes kanë shpërfaqur edhe reagimet e përgjithshme
negative në drejtim të konfederatës dhe federatës si sistem shtetëror, duke u fokusuar në kritikën
se këto struktura të qeverisjes nuk mund të ofrojë më një zgjidhje reale për kërkesat politike
bashkëkohore, dhe për këtë arsye duhet që të lihen mënjanë dhe të injorohet nga vala e historisë.

Në të shkuarën këto forma të qeverisjes kanë qenë më prezente, për aryse të ndryshme, si
bie fjala pavarësia territoriale (Federata e Malajzise,1963) apo për të trajtuar probleme të natyrave
tjera. Nga koha e miratimit të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA) në 178789 e deri në themelimin e Komunitetit Evropian në 1958, trendi historik në botë për ata që kërkojnë
zgjidhje për problemet e tyre të regjimit ishte federata, që do të thotë, krijimi i një qeverie të fortë
të përgjithshme për të shërbyer si një kornizë që bashkon politikat përbërëse dhe qeveritë e tyre, e
që zakonisht kanë për qëllim të përmbëjnë një komb të vetëm, të gjitha subjekt i një kushtetute të
përbashkët si ligji suprem i vendit. Si rregull, federatat moderne u krijuan për të krijuar kombe të
reja ku shembulli më i mirë janë SHBA-të, që përbën një vend të ndërtuar mbi migrimin e
individëve dhe familjeve nga shumë grupe të ndryshme etnike, fetare dhe racore nga e gjithë bota
(ELAZAR Daniel J.,1987). Në Gjermani, konfederata u tregua e papërshtatshme për shkak të
qëllimit themelor të unitetit etnik të popullit gjerman, pavarësisht nga ndarja e tyre një herë në
shumë nëngrupe të identifikueshme (saksonë, prusë, bavarezë, etj.) dhe politika të pavarura
(BURGESS, Michael,1986). Federata, si në SHBA, i ka shërbyer kauzës së republikanizmit
demokratik (LUTZ Donald,1988).
Në sistemet federale, autoriteti politik është i ndarë në dy grupe qeveritare autonome, kombëtare
dhe tjetra jo-kombëtare ku të dyja funksionojnë drejtëpërdrejtë mbi njerëzit. Zakonisht vendoset
një ndarje kushtetuese e pushtetit midis qeverisë kombëtare e cila ushtron autoritet mbi të gjithë
territorin kombëtar dhe qeverive potenciale që ushtrojnë autoritet të pavarun brenda territoreve të
2

tyre. Nga tetë vendet më të mëdha në botë për nga sipërfaqja, shtatë- Rusia, Kanadaja, Brazili,
Shtet e Bashkuara, Australia, Argjentina dhe India janë organizata në baza federale. Kina e treta
për nga madhesia është një shtet unitar. Numorojmë gjithashtu edhe shumë shtete si Venezuela,
Emiratet e Bashkuara Arabe, Etiopia, Maljzia, Meksika, Nigeria, Pakistani.

Këto forma të qeverisjes ndonëse në definim nuk dallojnë shumë nga njëra tjerta, përgjatë
zhvillimit të shtetit si koncept, na janë ofruar në forma e shembuj të ndryshëm. Për këtë arsye në
këtë punim do të definojmë, shtjellojmë dhe elaborojmë dy format më të rëndësishme të
ndërlidhjes së shteteve në një shtetë të përbërë të ashtuqujtura Konfederata dhe Federata.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURES
2.1

Federata - definimi, modelet dhe rëndësia
Federata është bashkësi e ngushtë e shteteve, organi qëndror në kuptim të plotë të fjalës,

bartës i pushtetit shtetëror, domethënë i pushtetit Sovran (Osman Ismaili,2011). Federata formohet
si grupim i dy ose më shumë shteteve në mënyrë që të krijojë “një shtet të ri” i cili në të njejtën
kohë ka një lloj statusi të pushtetit brenda federatës së krijuar (Shodhganga,2015). Në këtë drejtim,
kushtetuta është akti më i lartë i federatës i cili garanton shpërndarjen e kompetencave dhe
burimeve midis qeverisë qendrore dhe njësive përbërëse. Kushtetuta shtjellon qartë kompetencat
dhe autoriteti midis dy njësive qeveritare në një mënyrë të tillë që secila njësi të jetë e pavarur në
sferën e ushtrimin e kompetencave të saj (Ëatts, R. L.,2008). Karakteristikë qenësore e federatës
qëndron në faktin se kjo kompetencë e shtetëve anëtare është e caktuar me kushtetutë, kështu që
mund të ndryshohet vetem me ndryshimin e kushtetutës. Sistemet politike federale "i referohen
një kategorie të gjerë të sistemeve politike në të cilat, në kontrast me burimin e vetëm qendror të
autoritetit në sistemet unitare, ekzistojnë dy (ose më shumë) nivele të qeverisjes duke kombinuar
kështu elementet e sundimit të përbashkët përmes institucioneve të përbashkëta dhe vetë-qeverisje
për qeveritë e njësive përbërëse” (Osman Ismaili,2011, f.90).

Federata si një bashkim i dy apo më shumë shteteve, krijon organin qendror, i cili ka pushtet
që të marrë vendime që janë të obligueshme për shtetet anëtare, madje dhe pa pëlqimin e tyre
(Osman Ismaili,2011, f.90)., që e bën kompetencën e organit qëndror mjaftë të gjerë. Parimisht
organi qëndor si dhe çdo pushtet sovran cakton vet kompetencën e tij si dhe kompetencën e
shteteve-anëtare. Ndërkaq zakonisht kompetenca është e ndarë në atë mënyrë që politika e jashtme,
ushtria dhe emitimi i parave bëjnë pjesë në kompetencën e organit qëndror, federative, kurse
cështjet e tjera në kompetencën e shteteve-anëtare, prandaj në raport me shtetet e tjera dhe me
bashkësinë ndërkombëtare federate paraqitet si një subjekt unik i së drejtës ndërkombëtare kurse
shtetet anëtare nuk shihen prapa saj (Osman Ismaili,2011, f.90). Sa i përketë pozitës së shteteve
anëtare ato ruajnë formën mjaftë të gjerë të pushtetit shtetëror edhe pse i nënshtrohen organit
qendor.
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Arsyeja themelore për formimin e federalizmit është qëllimi i përbashkët për ato shtete duke i bërë
kështu të bashkuar në mënyrë që të bëhen më të fuqishëm dhe më të fortë. Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, Zvicra dhe Australia erdhën në ekzistencë përmes këtij procesi.
Kur flasim për federtat shpesh shtrohet çështja e natyrës juridike, domethënë se a mund të
konsiderohet ajo shtet i përbërë, kjo çështje është njëra ndër çështjet më të ndërlikuara të teorisë
së shtetit. Nga njëra anë federata është aq shtet i decentralizuar saqë duket qartë se shtetet anëtare
dallohen aq shumë nga pushtetet e zakonshme të decentralizuara në shtetin unitarist saqë vërtetë
duhet të konsiderohen shtete. Në anën tjetër në qoftëse ato konsiderohen shtete, sikurse edhe shteti
federativë, shtrohet pytja si është e mundshmë që një shtetë të përbëhet nga disa shtetë?
Ne nje farë mënyre del që federate është nocion i pamundshëm dhe kontradiktor. Sepse ose janë
sovrane shtetet anëtare dhe atëhere nuk është sovrane lidhja që do të thotë aty nuk ka federatë por
ekziston konfederta ose anasjelltas, është sovrane lidhja e jo shtetet anëtare, por atëherë përsëri
nuk ka federatë dhe ekziston shteti i thjeshtë (Lukic, dr. Radomir,1986).
Federalizmi konkurrues i referohet dëshirueshmërisë dhe ekzistencës se konkurrencës midis
juridksioneve dhe qeverive ne një sistem politik federal. Konkurrenca midis qeverive mund të
përkufizohet si rivalitet ku secila qeveri përpiqet të marrë disa përfitime ose burime të paka (p.sh.
investime te huaja) ose të shmangë një kosto të caktuar (p.sh. një popullsi e madhe e mirëqenjes).
Konkurrence e tillë ka të ngjarë të ndodhë në një sistem federal të karakterizuar nga
moscentralizimi, nga një autoritet thelbësor vetqeverisës nga ana e qeverive përbërëse të sistemit
(p.sh. shtetet ose provincat) si dhe qeveria kombëtare dhe nga levizja e popullsisë midis përbërësve
te sistemit qeveritar (p.sh. shumë individ që lëvizin nga nje shtet në tjetrin).
Konkurrenca ka të ngjarë të mbyllet kur një sistem federal është shumë i centralizuar, qeveritë
përbërëse gëzojnë pak pushtet dhe levizshmëria e popullsisë është e ulët.
Në teori gjejmë forma të ndryshme të federalizmit, gjithsesi është gjerësisht e pranuar se
federalizmi ka tre modele kryesore që tregojnë elementet e koordinimit midis shtetit kombëtar
dhe njësitë federale (Obi, E., 2019). Secili model është unik në tiparet dhe karakteristikat e tij për
sa i përket shpërndarjes së kompetencave për shtetet e federatës.
Republika federale është federata e shteteve me një formë repiblikane të qeverisjes. Përdorimi I
termit republike është jokonsistent por ai minimum do të thotë nje shtet ose federate e shteteve
që nuk ka monark. Në nje republike federale, ekziton një ndarje e pushteteve midis qeverisë
kombëtare dhe qeverise se nen ndarjeve individuale. Ndersa secila republike federale menaxhon
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ndryshe këtë ndarje te pushteteve, siguria dhe mbrojtja kombëtare, politika monetare dhe cështje
të tjera te një shtrirje kombëtare dhe trajtohen ne nivelin federal ndersa më shumë ceshtje locale
sic janë mirëmbajtja e rrugeve dhe infrastruktura, dhe politika e arsimit trajtohen në nivel local.
Sidoqoftë, pikepamjet ndryshojnë në lidhje me cështjet që duhet të kenë strukturat qeveritare
nën-divizionale, nën ndarjet gjithashtu kane sovranitet në disa cështje ku qeveria federale nuk ka
juridiksion. Kjo eshte ne kontrast me një republikë unitare ku qeveria kombetare ka sovranitet te
plote mbi të gjitha aspektet e jetes politike. Republika federale është nje formë e qeverisjes e
perdorur nga shumë vende të botës dhe mund te marre pothuajse qdo forme – nga aristokracitë te
demokracitë te tiranite. Ashtu si ne Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shumë republika federale
janë Republika Kushtetuese te cilat kerkojne te sigurojne te drejtat e individualve dhe grupeve
brenda republikës.

2.1.1 Modeli i Autoritetit Koordinues
Ky model përshkruan një ndarje të qartë midis kompetencave të qeverisë qendrore dhe
njësive përbërëse në një mënyrë të tillë që secili grup i federatës të ketë një shkallë të lartë të
autonomisë mbi funksionet dhe burimet e tij. Por autoriteti i dhënë në njësitë përbërëse nga ky
model është zakonisht minimal. Autorë të ndryshëm janë të mendimit se ky model u përdor për
të vlerësuar strukturën e epërsisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës(Benjamin, S. O., 2004). Ky
model përsfaqëson një gjendje ku koordinimi midis qendrës dhe shteteve përbërëse të federatës
është modest ndërsa pushtetet ushtrohen në një mënyrë të veçantë, të pavarur dhe autonome.
Kështu marrëdhëniet midis federale qeverisë federale dhe njësive tjera përshkruhen qartë në
përkitazi me të drejtat dhe kufizimet që ka secila. Një faktor tjetër kontribues i këtij modeli është
ndarja e pushteteve midis tre organeve të federatës.
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2.1.2 Modeli i Autoritetit të Mbivendosur
Ky model përshkruan nivelin e lartë të ndërvarësisë në marrëdhëniet midis tre niveleve të
qeverisjes, atë kombëtar, shtetëror dhe njësitë lokale. Kjo ndërvartësi përfshinë tre kryqëzime
dhe qarqe të mbivendosura në përshkrimin e marrëdhënieve mes tyre (Benjamin, S. O., 2004).
Nëse nivelet e pushteteve nuk ndërthuren, atëherë kjo do të dërgonte drejt një autonomie në
veprime nga autoritetet përkatëse. Ëright, autor i shquar i artikujve mbi federata dhe konfederata
është i mendimit se modeli i autoritetit i paraqitur nga ky model i atribuohet marrëveshjes
kontraktuale midis qeverisë federale dhe njësive qeveritare (Ëright, R., 1962). Ai shprehet qartë
se modeli i autoritetit në këtë model është për shkak të kësaj marrëveshje por është e
rëndësishme të përmendet se nga ky rregull ka edhe përjashtime dhe dhe në raste të tilla rezultati
do të konsistoj me veprime autonome nga juridiksionet përkatëse.

2.1.3 Modeli i Autoritetit Përfshirës
Ky model përshkruan qartë një situatë në lidhje me hierarkinë si dhe përshkruan
marrëdhëniet midis tre grupeve të pushtetit, ati në nivelin kombëtar, nivelin shtetëror dhe nivelin
e qeverisjes lokale në një mënyrë të varur nga njëra-tjetra. Ky model nga afër thur të tre nivelet e
pushtetit dhe nuk siguron ndonjë hapësirë për autonomi pa lejen e nivelit shtetëror. Siç tregon
edhe emërtimi, nuk ka asnjë arenë të autonomisë shtetërore ose lokale përtej patronazhit të
qeverisë federale. Kjo parashikon që njësitë dhe autoritetet lokale të jenë nën kontrollin dhe
sferën e ndikimi të nivelit qëndror (federata). Ky model shpesh spjegohet si një mishërim i
shpërndarjes së fuqisë dhe autoritetit në një mënyrë të tillë që njësitë vendore ose shtetërore të
jenë plotësisht të varura nga qendra për tu lejuar ndërrmarrjen e hapave për vendime të caktuara.
Pika qendrore e marrëdhënieve ndërqeveritare anohet drejt qendrës ndërsa qeveritë lokale e
punojnë në vartësi të qeverisë qendrore, pra në bazë të hierarkisë.
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Këto tre modele përfaqësojnëë tre mënyra të ndryshme për t'iu qasur federalizmit nga tre
këndvështrime të ndryshme.
Modeli i parë siguron autonomi në nivel qendëror por edhe njësive federale, këtë në terma
shumë të qartë. Modeli i dytë, beson në ndërvarësinë e ngushtë të tre nivele të qeverisjes në një
mënyrë sistematike por kjo ndërvarësi del si pasojë e marrëveshjes midis qendrës dhe njësive të
shtetit. Modeli i tretë, përshkruan marrëdhëniet ndërqeveritare në mënyra hierarkike. MNë këtë
model, arrëdhënia ndërqeveritare është aq e ndërvarur nga njëra-tjetra sa konsiderohet se nuk ka
vend për autonomi.

2.2

Konfederata - definimi dhe rëndesia e saj
Konfederata paraqet trajtën e shtetit të përbërë. Kryesisht konfederata konsiderohet një

grupim i shteteve në bazë të një marrëveshje ndërkombëtare. Termi në përdorimin politik modern
është përgjithësisht i kufizuar në një bashkim të përhershëm të shteteve sovrane për qëllime të
caktuara të përbashkëta - p.sh., Konfederata Gjermane e krijuar nga Kongresi i Vjenës në 1815.Të
themeluara zakonisht mbi bazën e ndonjë traktati, konfederatat e shteteve priren të krijohen për
trajtimin e çështjeve kritike, të tilla si mbrojtja, marrëdhëniet e jashtme, tregtia e brendshme ose
monedha, me qeverinë e përgjithshme që kërkohet të sigurojë mbështetje për të gjithë anëtarët e
saj.

Kjo trajtë e shtetit të përbërë sot nuk ekziston. Kanë ekzistuar në te kaluarën disa
bashkësi të cilat në vete kanë pasur disa veçori të konfederatës, si fjala bie, Lidhja Gjermane
(1814-1866), Lidhja e Amerikës Veriore (1778-1787), Lidhja Zvicerane (prej shek. XIII-1848)
etj (Ëright, R., 1962). Të gjitha këto trajta kanë qenë në fazën e transformimeve nga shkatërrimi i
lidhjeve feudale në drejtim të lidhjeve të forta, drejt shtetit federativ, e më vonë edhe në drejtim
të krijimit të shteteve centraliste apo unitare (Ëright, R., 1962).

Janë katër konfederata të cilat konsiderohen prototipe. Ato janë: Konfederata e Vjetër Zvicerrane
e cila e ka zanafillën në mesjetën e vonë e deri në vitin 1789, Konfederata e rishikuar Zvicerrane
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e cila përfshin vitet 1815 gjerë në 1848, Provincat e Bashkuara të Holandës nga viti 1579 gjerë në
1795, The Bund German nga viti 1815 gjerë në vitin 1866, Konfederata Amerikane 1781-1789
dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga viti 89’ gjerë tek lufta civile. Aq sa ka ngjarshmeri midis
këtyre federatave aq ka edhe diferenca. Të gjitha këto federata paraqiten si forma kalimtare të
lidhjes së disa krahinave përkatësisht shteteve të lidhura në pikpamje territoriale, ekonomike dhe
nacionale nga shkapërderdhja feudale deri te bashkimi i tyre më I fuqishëm në formë të federaës e
më vonë edhe në formë të unitarizmit. Kjo lidhje është bërë krahas forcimit të borgjezisë dhe si
shprehje e ndikimit të saj në pushtetin shtetëror. Me përfundimin e këtij procesi është shuar edhe
kjo formë e lidhjes. Lidhja konfederative qëndronte në faktin se shtetet anëtare të konfederarës
janë lidhur me një kontratë juridike kombëtare në bashkësi duke konsistuar edhe disa organe të
përbashkëta në forma të ndryshme dhe me kompetenca të ndryshme, por që këtë bashkësi cdo
shtet-anëtar mund ta braktisë kur të dëshirojë. Organi i përbashkët sipas rregullit i ka marrë
vendimet, njerëzit dhe ato vendime nuk kanë pasur karakter të obligueshëm për shtetin-antarë që
nuk do t’i njihte. Edhe sikur te merreshin vendimet me shumicën e votave, mbetej mundësia e
braktisjes së konfederatës. Sipas rregullit cdo shtet-anëtar ka pasur një votë, zakonisht ka pasur të
bëjë me politikën e Jashtme (Ëright, R., 1962).
Për natyrën e Konfederatës teoricientët konsiderojnë se ajo nuk është kurrëfar mbishteti i ri por
vetëm lidhje midis shteteve, që mbesin plotësisht sovrane dhe të pakufizuara në pushtetin e vet.
Saktësisht konfederata është raport i kontraktuar midis shteteve e jo shtet i ri (Ëright, R.,1962).
Komonuelthi është shembulli më i mire i I një konfederate të lindur si rezultat i decentralizimit,
shpërbërjes dhe shuarjes së ndonjë perandorie. Anetaret origjinal te kësaj konfederate në vitin
1931 ishin Mbretëria e Bashkuar, Kanada, Shteti i Lirë Irlandez, Australia, Zelanda e Re,
Newfoundland dhe Bashkimi i Afrikës së Jugut. Në 1949 Irlanda u tërhoq nga Komonuelthi dhe
Newfoundland u bë province e Kanadës, kurse më 1961 Afrika e Jugut u tërhoq nga kjo
organizate për t’u bashkuar dhe rikthyer me pas në vitin 1994. Në gjysmen e dytë te shek. 20 të
disa antarë të rinjë të Komonuelthit ishin ish-koloni Britanike dhe sapo te pavarura ashtu si,
Malajzia (1957), Qipro (1961), Kiribati (1979), dhe Brunei (1984). Më 1990 pas pavarsimit nga
Afrika e Jugut, edhe Namibia iu bashkua organizatës. Në shumicën e trajtimeve shkencore në
fushën e shtetit dhe të se drejtës, konfederatën nuk e përcaktojnë si organizëm i cili qëndron mbi
shtetet, por e konsiderojnë si lidhje të shteteve, kuçdo shtet ruan pavarësinë, pra janë shtete
sovrane, që do të thotë, shtete të pakufizuara në ushtrimin e pushtetit vetjak shtetëror. Pra,
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konfederata s'është organizëm shtetëror, s'është krijim i shtetit të ri, por është raport kontraktues
ndermjete shteteve.

2.3

Ngjajshmëritë dhe dallimet ndërmjetë Federatës dhe Konfederatës
Dallimi midis definimeve të termave të federatës dhe konfederatës në parim është teknik dhe

një njeri laik jo lehtësisht mund ta dallojë njërin nga tjetri. Edhe studiuesit e mëparshëm nuk ishin
në gjendje të japin një dallim të qartë midis dy termave, por tani, është e lehtë të përcaktohet njëra
nga tjetra. Federalizmi është një term teorik dhe do të thotë një parim organizativ në politik ose
sfera sociale ndërsa federata është një term ligjor (Frankel, M., 1986)
Konfederata mbahet nga shtetet anëtare. Në një konfederatë, qeveria federale është
përgjegjëse para shteteve anëtare, te cilat janë autoriteti përfundimtarë, ndërsa federata mbahet nga
qeveria federale. Në një federate, qeveria federale do të mbaj autoritetin e fundit ku edhe vendet
anëtare do të jenë në varesi të saj.

2.3.1 Ngjajshmëritë
Pavarësisht nga ndryshimet e tyre natyrore, federata dhe konfederata kanë disa aspekte të
përbashkëta. Në të dy rastet, shtete, vende ose provinca të ndryshme bashkohen për të krijuar një
entitet të ri për çështje të lehtësisë politike, ekonomike dhe të sigurisë. Federatat dhe konfederatat
ekzistojnë vetëm nëse ekziston një marrëveshje e përbashkët midis përbërësve. Në të vërtetë,
anëtarët duhet të miratojnë një kushtetutë të përbashkët për t'u bërë pjesë e federatës, ndërsa
hyrja në një konfederatë nuk është e detyrueshme; dhe
Në të dy format e qeverisjes, pra varësisht se a zgjedh të jesh pjesë e federatës ose
konfederatës vendet anëtare përfitojnë. Në rastin e parë, zgjedhësit heqin dorë nga një pjesë e
sovranitetit të tyre në mënyrë që të marrin mbrojtje, siguri dhe përparësi ekonomike ose politike.
Në rastin e dytë, shtetet dhe provincat hyjnë në konfederatë për të krijuar një entitet më të fortë
dhe për të shijuar avantazhe administrative dhe ekonomike pa humbur pushtetin ose autoritetin.
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2.3.2 Dallimet:
Federata dhe konfederata janë marrëveshje politike dhe strategjike midis vendeve ose
provincave, të krijuara në mënyrë që t'u mundësojnë zgjedhësve të gëzojnë përfitime politike dhe
ekonomike. Përkundër disa ngjashmërive, të dy konceptet janë mjaft të ndryshme. Dallimi më i
rëndësishëm midis të dyve është se Shtetet që hyjnë në një Konfederatë ruajnë pavarësinë dhe
sovranitetin e tyre të plotë dhe se Shtetet që hyjnë në një Federatë i humbin ato. Sipas termit
shprehës gjerman, i pari është një staatenbund ose ligë e shteteve, dhe e dyta është një bundesstaat
ose një shtet i bashkuar. Për më tepër, bashkangjitja e shteteve në një konfederatë është në mënyrë
vullnetare gjersa në federatë jo.
Konfederatat ishin shumë të njohura në Greqinë e lashtë dhe gjatë Mesjetës, por nuk ka
shumë shembuj të konfederatave ekzistuese. Organizatat ndërkombëtare kanë një strukturë të
ngjashme, por kanë traktate ligjore dhe mekanizma zbatimi, ndërsa konfederatat ishin marrëveshje
të lirshme pa kushtetutë të shkruar. Anasjelltas, federatat janë më të zakonshme sot, dhe shumë
konfederata të formuara shekuj më parë evoluan në federata;
Fuqitë dhe përgjegjësitë e autoritetit qendror ndryshojnë shumë midis të dyjave. Së pari,
nuk ka një qeveri qendrore si të tillë në një konfederatë, por më tepër një organ të dobët të zgjedhur
nga vendet anëtare, ndërsa qeveria federale ka fuqi dhe ndikim të madh mbi përbërësit. Në një
konfederatë, qeveria qendrore nuk ka fuqi de facto, dhe ekziston vetëm për të lehtësuar procesin e
vendimmarrjes dhe për të shpejtuar komunikimin. Në të kundërt, kur shtetet bashkohen për të
krijuar një federatë, ata krijojnë një shtet të ri kombëtar, me një qeveri qendrore funksionale dhe
të fuqishme. Përbërësit humbin një pjesë të autonomisë dhe autoritetit të tyre, dhe qeveria qendrore
fiton aftësinë për të marrë vendime në lidhje me sigurinë kombëtare, ushtrinë, politikën e jashtme
dhe diplomacinë; dhe
Lidhjet midis shteteve dhe provincave janë shumë më të forta në rastin e federatës. Në të
vërtetë, në një konfederatë, shtetet bien dakord të bashkohen për qëllime të ndryshme, por ato nuk
janë të lidhura ligjërisht së bashku dhe mund të mbështesin teknikisht ose të dalin nga konfederata
kur të duan (në varësi të llojit të konfederatës). Anasjelltas, në një federatë, ka marrëveshje ligjore
të detyrueshme që parandalojnë shtetet të largohen nga bashkimi. Marrëdhëniet midis shteteve
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brenda një federate janë më të forta pasi entitetet e ndryshme bashkohen për të krijuar një shtet të
ri kombëtar.
Ndryshime tjera thelbësore midis një konfederate dhe një federate janë: Shtetet anëtare të
konfederatës mund të vendosin në mënyrë autonome nëse do të veprojnë në mënyrë të pavarur
jashtë vendit (p.sh. për të mbajtur marrëdhënie diplomatike, për të lidhur marrëveshje
ndërkombëtare, etj.); nga ana tjetër, entitetet federale (anëtarë të një federate) nuk kanë një
mundësi të tillë, ose ndoshta mund t'u jepet një mundësi e tillë (deri në një masë që konsiderohet
e rëndësishme) nga qeveria qendrore (federale); kufijtë e brendshëm midis shteteve anëtare të
konfederatës mund të ndryshohen vetëm nga traktatet ndërkombëtare të miratuara në një
konferencë ndërkombëtare, ndërsa kufijtë e brendshëm midis njësive federale mund të vendosen
dhe ndryshohen në mënyrë të njëanshme nga qeveria qendrore; shtetet anëtare të konfederatës, në
parim, kanë të drejtën e shkëputjes (ius secessionis) për t'u tërhequr nga konfederata, ndërsa
entitetet federale nuk kanë të drejtë të tillë. Duhet të theksohet se një konfederatë, si rregull, ka një
status të personalitetit juridik në të drejtën ndërkombëtare, ashtu si anëtarët e saj individualë, gjë
që nuk vlen për anëtarët e federatës.
Sa i përket kompetencave të brendshme vlen të ceket se Konfederata udhëhiqet nga shtetet
anëtare ndëra federata udhëhiqet nga qeveria federale; edhe në kuptim të autoriteteve, federatat
dhe konfederatat kanë dallime rrënjësore. Autoriteti qëndror i një konfederate është zakonisht një
organ i dobët i emëruar nga shtetet anëtare, ndërsa autoriteti qëndror i një federate është një qeveri
federale e cila qeverisë shtetet anëtare dhe si i tillë ka kompetenca relativisht të zgjeruara, kjo në
varësi nga lloji i federatës. Fuqia e autoritetit qëndror në konfederata zakonisht përqendrohet në
çështjet e përbashkëta të politikës së jashtme dhe mbrojtjes, por rrallë do të kenë fuqinë të bëjnë
shumë më tepër se kaq ndërsa fuqia e autoritetit qëndror është e përcaktuar nga kushtetuta e
federatës, por në përgjithësi do të ketë të drejta për të ushtruar kontrollë mbi sferat diplomatike,
ushtarake, ekonomike dhe ligjore të shteteve anëtare.
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2.4

Federata dhe Konfederata në politikën e botës moderne
Qysh nga përfundimi i shekullit të kaluar debati mbi dederatën dhe konfederatën ka marrë

përmasa të mëdha. Ekzistojnë shumë definime dhe artikuj për "federatë" dhe "konfederatë",, terma
këto që ekzistojnë me shekuj. Disa njerëz mendojnë se ato janë të njëllojta, ndërsa të tjerët duket
se duan t'i ngatërrojnë ata qëllimisht dhe shumë nuk e dinë çfarë e dallon vërtet njërën nga tjetra.
Nuk është aspak e qartë në botën moderne nëse federatat dhe konfederatat kanë një të
ardhme të lavdishme, apo janë sisteme që po lënë një periudhë të lavdishme prapa. Shembulli më
konkret në këtë drejtim është Bashkimin Evropian, ku shohim shtete që ndërmarrin hapa,
megjithëse me disa dyshime, për të krijuar njëbashkim në formë të organizatës federale nga ajo që
aktualisht është një pozicion konfederal në thelb. Në disa shtete, si në Britani, ekziston një lëvizje
e dukshme drejt një federate disa kohë në të ardhmen e përbërë nga Anglia, Skocia dhe Uellsit.
Disa federata të krijuara si Zvicra, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara duken relativisht të
qëndrueshme, megjithëse duhet thënë se elementet unitare në këto sisteme janë të theksuara.
Kanadaja ka një sistem më të qëndrueshëm, ndonëse mund të pësojë ndryshimei nëse Quebec
vendos në fund të shkëputet, dhe Belgjika është bërë një federatë në realitet.
Ish Çekosllovakia braktisi federatën për pavarësinë e plotë të Republikës Çeke njëlloj si
Sllovakia. Siç e dimë mirë se federata Jugosllave ka qenë në telashe të tmerrshme. Federata, mund
të themi, është sigurisht një valvul sigurie në rrethana të caktuara, veçanërisht kur
shteti unitar shihet të jetë tepër shtypës për aspiratat kulturore dhe politike të llojeve etnike ose të
tjera grupeve. Megjithatë, një federatë nuk plotëson domosdoshmërisht nevojat që kërkon të
plotësojë. Si një përgjithësim për diskutim mund të sugjerohet që federatat të bëhen nga lart poshtë,
ku ka ndryshim nga shteti unitar, janë më pak të qëndrueshëm sesa ato që bëhen nga poshtë lart:
ka të ngjarë të ketë më shumë entuziazëm për konfigurimin e ri në këtë të fundit sesa në rastin e
mëparshë
Megjithëse njihet më mirë si një organizatë ndërkombëtare, Kombet e Bashkuara janë në të
vërtetë një konfederatë globale, shembull konkrekt i formës moderne, e cila përpiqet të pajtojë
sovranitetin e shtetit me një qeveri të dobët të përbashkët që merret me problemet globale,
veçanërisht paqen, të drejtat e njeriut, zhvillimin ndërkombëtar dhe mbrojtjen e mjedisit (Burgess
Michael, 2006)
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KB gjithashtu ilustron defektet kryesore të konfederatës: mungesa e një autoriteti
shtrëngues për të zbatuar pajtueshmërinë e shtetit anëtar, përveç në fund të fundit përmes rekursit
ndaj forcës së armatosur, mbështetja pasuese në respektimin e shteteve për detyrimet e tyre të
imponuara nga KB dhe efektin pengues të vendimmarrjes unanime, të paktën midis anëtarëve të
përhershëm të Këshillit të Sigurimit. Këto dobësi strukturore ndihmojnë në shpjegimin pse
konfederatat e vetëmbrojtjes si Provincat e Bashkuara të Hollandës (1579-1795), Konfederata
Zvicerane (1291-1848), Bundi Gjerman (1815-66) dhe SH.B.A. sipas Neneve të Konfederatës
(1781-1789) nuk arritën të mbijetojnë në epokën moderne. Në të vërtetë, ishte dëshira për të
korrigjuar gabimet e konfederatës që i shtyu anëtarët e Konventës së Filadelfias (1787-1788) të
hartonin federatën e parë moderne, SHBA. Federalizmi amerikan synonte si një alternative të
preferueshme për një Republikë unitare, të centralizuar sepse liria individuale mendohej se
kërkonte një qeveri qendrore efektive të mbajtur nën kontroll nga vetëqeverisja e njësive. Prandaj
federalizmi konsiderohet një mënyrë e institucionalizimit të demokracisë, kjo është arsyeja pse
federatat jo-demokratike, siç është ish-BRSS (1922-1991) apo edhe Federata Bashkëkohore Ruse
(1991-), ndonjëherë shihen si shembuj fantastikë të federatës. Sidoqoftë, përhapja e federalizmit
ka qenë e tillë që deri në vitin 2000, ku rreth 2 miliardë njerëz jetuan në federata.
Duke coptuar autoritetin politik midis dy niveleve të qeverisjes, kushtetuta federale
amerikane la probleme të pazgjidhura për sa i përketë funksionimit të kësaj ndarje në praktikë.
Studimi i këtyre çështjeve njihet si marrëdhënie ndërqeveritare. Pyetjet kryesore të kërkimit në
këtë fushë përfshijnë nëse federatat i nënshtrohen një centralizimi të vazhdueshëm apo cikle të
tjera, cikle të centralizimit dhe decentralizimit. Për më tepër, ndikimi i federalizmit në efektivitetin
dhe rezultatin e bërjes së politikave gjithashtu është studiuar shumë. Marrëdhënia midis
demokracisë dhe federalizmit gjithashtu është debatuar në mënyrë të konsiderueshme pasi që
natyra antipemeritare e vendimarrjes federale ka qenë e lidhur me konservatorizmin dhe
ngatërrimin e interesave të veçanta. Sidoqoftë, sot tërheqja kryesore e federatës është më pak
mbrojtja e nocioneve abstrakte të lirisë individuale sesa aftësia për të garantuar të drejta të caktuara,
të dashur për pakicat etnike, fetare ose gjuhësore, duke i dhënë autonomi këtyre këtyre territorit të
bazuar pakicat. Kështu, zhvillimi i federalizmit në shoqëritë shumëshe si India, Kanada apo
Belgjika është shpjeguar si një proces i "mbajtjes së një shteti", i një shteti, që shpesh çon në një
autonomi asimetrike midis njësive përbërëse.
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2.5

Një Kategori e Re: Bashkimi Evropian

Kur Ëinston Churchill propozoi Shtetet e Bashkuara të Evropës në 1946, a kishte ai një federatë
apo konfederatë? Në Evropë, një bashkim i shumë kulturave, sistemeve juridike, gjuhëve dhe feve
, dukej si e pamundur. Vitet e luftës midis kombeve dhe feve lanë shenja të përhershme. Por pas
dy Luftërave Botërore në shekullin e 20-të, ideja e bashkimit të Evropianëve në një entitet të vetëm
u pa si një mënyrë për t'i dhënë fund këtyre luftrave njëherë e mirë. Sot Parlamenti Evropian,
Këshilli dhe Komisioni ofrojnë një shembull tipik të unitetit politik për 27 vendet anëtare sovrane.
Të gjitha këto vende janë te ndërvarura dhe bota sot po perpiqet të gjejë disa menyra për të
akomoduar realitet e aspiratave kombëtare së bashku me realitet dhe nevojat per ndërvarësi.
Evropa është bërë një vend tërheqës për miliona musliman nga e gjithë bota. Islami tani është
pakica më e madhe jo e krishterë dhe ndoshta forca fetare më aktive dhe më e fortë në Evropën
Perëndimore sepse muslimanët që vijnë, janë akoma në pjesën më të madhe shumë të përkushtuar
fetarisht, ndërsa evropianet mund të them përveq Zvicrës, kanë nivelet më të ulta të përkatësisë
apo shqetesimit fetar sidmos në ditët e sotme.
Në kuptim të kësaj pyetja thelbësore ka të bëjëje me natyrën të BE-së, është BE-ja një
federatë apo një konfederatë? Kjo çështje si themelore është akoma shumë e diskutueshme, e cila
ka nxitur mjaft debate. Fakti që ekzistojnë qëndrime të ndryshme, ka shoqëruar shpesh këto debate
me koncepte dhe terma, që mbartin në vete një politik të maskuar, shpeshherë me një konotacion
populist. Ky punim analizon kryesisht nga pikëpamja ligjore, zhvillimet aktuale në BE, para së
gjithash në dritën e kompetenca institucionale. Ekziston një trend i dukshëm drejt rritjes së
kompetencave të BE-së e cila të shtyn drejt mendimit se Bashkimi Evropian po shkon drejt një
federate, duke qenë më shumë federata sesa një konfederatë edhe sot.
Shpikësit amerikanë të federalizmit vlerësuan se i gjithë sovraniteti është në njerëzit ne tërësi ose
në pjesët e tyre dhe të gjitha qeveritë kanë deleguar kompetenca vetëm. Prandaj ështe e mundur
të arrihet republikanizmi duke ndarë kompetencat e deleguara. Kjo u bë pergjigjja moderniste
federaliste ndaj sistemit shtetëror Evropian. Nëse ky proces u njoh plotësisht ose jo, në fakt kjo
është ajo qe ka ndodhur. Shoqërite e reja- Shtetet e Bashkuara, Australia, Kanada u bënë shtyllat
e federatës moderne në përpjekjen e tyre per pavarësim ose lehtësim nga kontrolli i vendit amë
pa miratuar sistemin shtetëror ndërsa evropianet e zhvilluan atë. Argumenti i tyre kryesorë ishte
se një komb duhet të kishte unitet kombëtar, duke rënë dakord në këtë me teorinë e shttetit
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evropian por duhej të ishte unitet demokratik i cili mund të ishte i mundur të bëhet në një mënyrë
federale.
Natyrisht veçoritë, kultura dhe traditat e një shteti a kombi - identiteti kombëtar në tërësi - nuk
mund të injorohet. Është pa diskutim një fenomen risi dhe thelb i shumëanshëm prej të cilave mund
të rrjedhin analiza të qëndrueshme dhe të hollësishme shkencore, pavarësisht edelikatesës relative
të problemit. Prandaj mjaft shpesh është pohuar me kujdes se BE është një "bashkim shtetesh që
shtrihhen midis konfederatës dhe federatës (Laffranque, J., 2006).
Unioni Evropian ka tërhequr vëmendjen me modelin unik të regjimit të tij politik. Ai njeh
në vetvete një sërë elementesh të përziera, duke e bërë të pamundur pasjen e një forme të qartë që
do të mundësonte klasifikimin e tij në një kategori përkatëse regjimesh (Gazeta Horizont).

Risia e EU-së është kombinimi i saj me parime konfederaliste dhe federaliste. Ajo që filloi
si një konfederatë ekonomike rajonale tani nuk është as një federatë e pastër dhe as një konfederatë
e pastër. Përkundrazi politika hibride e EU-së karakterizohet nga krijimi i një rendi juridik
autonome, të kushtetuar, i cili përbëhet nga të drejtat individuale, krahas një rendi politik, ku
vendimet kryesore merren një zëri nga shtetet anëtare. Kështu, aspektet e konfederatës, veçanërisht
sistemi i traktatit të qeverisjes së përbashkët, e drejta e daljes dhe një dhomë që përfaqëson qeveritë
e shtetit, bashkëjetojnë së bashku me një rend federal juridik (McKay dhe David H, 2001). Për më
tepër, ekziston edhe një dhomë e ulët, e zgjedhur drejtpërdrejtë - Parlamenti Evropian - fuqitë
legjislative federale të së cilës kanë vazhduar të zgjerohen. EU, pra, është pothuajse një laborator
politik, pasi meritat dhe të metat e konfederatës dhe federatës debatohen vazhdimisht - shpesh
duke u mbështetur në përvojën e SHBA - veçanërisht nga këndvështrimi i legjitimitetit përkatës
demokratik që ata japin (Fabbrini Sergio, 2006). Për më tepër, modeli i EU-së gjithashtu shihet si
një plan për tejkalimin e antagonizmave të gjata midis shteteve-kombe. Sidoqoftë, mbetet të shihet
nëse EU është një rast i jashtëzakonshëm apo nëse organizata të tjera rajonale të shteteve, të tilla
si Bashkimi Afrikan, Mercosur (Amerika e Jugut) ose Shoqata e Kombeve të Azisë Juglindore do
të imitojnë zhvillimin e saj hibrid.

E gjithë kjo sugjeron që Evropa po shkon drejt një rikthimi të konfederatës, me elemente
të formës së federalizmit, që shumëkush mendonte se ishte zhdukur dhe e pazbatueshme. Një
proces i tillë ja vlen të vëzhgohet!
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Bashkësia e shteteve në të cilën janë lidhur disa shtete që megjithatë ruajnë karakterin e shtetit
(dmth karakterin e shtetit të individualizuar që përbën pjesën e një tërësie më të lartë shtetëror)
quhet shtet i përbërë me dallim nga shteti i thjeshtë ose unitar që përbëhet nga një shtet, domethënë
i ndarë në krahina të zakonshme ose në njësi të tjera territoriale e jo në shtete. Derisa lidhjet e llojit
të ndryshëm madje edhe shumë të ngushta, nuk paraqiten si tërësi të vecanta shtetërore, si shtete
të përbera dhe derisa shumë organizata ndërkombëtare nuk paraqiten si shtete të përbëra por si një
llojë mbishtetesh psh Kombet e Bashkuara. Si shtete të përbëra merren dy format e vecanta në
ndërlidhje të shteteve.

Kritikat mbi federatën dhe konfederatën janë të shpeshta, duke e konsideruara një sistem të
vjetërsuar e të kushtushëm të qeverisjes. Këto probleme në definim e në kuptim të drejtë të këtyre
llojeve të qeverisjes ka shtyrë shumë autorë të analizojnë këto forma në mënyrë teorike dhe
praktikë. Nga kjo kuptohet qartë se një ndër problemet më kryesore në raport me federatëndhe
konfederatën është fakti se shumë pak persona arrinë ti dallojnë drejt këto nga njëra tjetra. Në
fazën e shtet-ndërtimit pytja primare është se cfarë forme të udhëheqjes shtetëroredo të ketë shteti.
Në këtë kuptim, konfederata sot si formë e shtetit, gjindet rrallë dhe si e tillë gjithmonë
trajtohet nga kuptimi historik. Sot shtëtet ndërtohen kryesisht mbi bazën e përzirjes së tradicionale
dhe diversitetet moderne. Sotgjejmë kryesisht një ekuilibër midis qeverisje federale dhe asaj
konfederale, me të përbashkët dhe të ndryshme nga të dyja që ndoshta edhe ka sjell dicka ndryshe
në format e qeverisjes. Kt punim do të fukusohet në analizën teorike si zgjidhje për problemin
kryesor, atë të definimit të formës së qeverisjes.
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4. METODOLOGJIA
Për hartimin e këtij punimi janë përdor disa metoda dhe teknika. Ky punim ka për qëllim që të bëj
analizë teorike, duke shqyrtuar literaturën ekzistuese në raport me federata dhe konfederata, si dhe
zhvillimin e tyre historik. Ky punim në këtë drejtim do të përdor si burime kryesore normat
nderkombetare si dhe shembuj te federatave dhe konfederatave. Ky punim në tërësi të tij është
hulumtim kualitativ, meqenëse është i fokusuar në përdorim të medotës empirike, asaj deskriptive
si dhe metodës krahasimore. Përdormimi i këtyre metodave, e bënë këtë punim në tërësi të tij si
deskriptiv me elemente te punimit krahasues.
Në mënyrë që lexuesi i këtij punimi të këtë një hartë më të qartë për lexim, dy pika kryesore duhet
te qartësohen me fillim. E para, ky punim ështe i limituar vetëm në përshkrim të normave dhe
shembujve që rregullojnë federatat dhe konfederatat, dhe e dyta për shkak të limitit në fjalë, do të
fokusohet vetëm në disa shembuj të caktuar.
Sa iu përket teknikave, ne jemi pozicionuar në disa prej tyre me qëllim të realizimit të hulumtimit.
Punimi kryesisht bazohet në teknikën krahasimore me elemente të teknikes së analizës. Përgjatë
këtij punimi, në raste të caktuara mund të përdoren edhe teknika tjera të nevojshme, në mënyrë që
të arrihet qëllimi i këtij punimi.
Pyetja hulumtuese kryesore që ky punim ka për qëllim ti përgjigjet e që luan një rol të rëndësishëm
për qëllim të këtij punim është si në vijim:
Si definohen konfederata dhe federata në kohët bashkëkohore, dhe si trajtohen këto forma
të qeverisjes në kuptimin juridik të shtet-formimi?
Duke definuar konfederatën dhe federatën si forma të qeverisjes shtetërore, duhet pasur në mendje
se në teorinë moderne të shtetit dhe së drejtës, sidomos konfederata mbetet një institucion i studiuar
pak, e me qëllim që të sqaroj në tërësi se si definohen, cilat janë dallimet dhe ku qëndrojnë këto
forma të qeverisjes në kohë moderne do të analizojë këtë punim në kuptim historik.

Qëllimi primar i këtij punimi është të sintetizojë disa kërkime dhe studime të fundit të
kryera mbi konfederalizmin, në krahasim me federalizmin. Fillimisht do të shqyrtoj përkufizimet
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për secilën formë të qeverisjes së shtetit. Pastaj do të jepet një përmbledhje e shkurtër historike e
konfederatave, federatave dhe praktika e tyre. Pas rishikimit të këtyre shembujve të konfederatave
dhe federatave, ky punim do të paraqes tiparet dhe strukturën e brendshme të qeverisjes
konfederale dhe federale. Siç do të shohim nga teksti, një kuptim i qartë i qeverisjes konfederale
është bërë i mundur vetëm përmes krahasimit të tij me qeverisjen federale. Më në fund, do të bëhet
një përmbledhje e pse dhe si autorët e perceptojnë konfederalizmin si të rëndësishëm për botën
bashkëkohore. Sipas këtyre autorëve, konfederalizmi ofron perspektivën e bashkëjetesës paqësore
si një përgjigje ndaj integrimit global dhe zgjidhjes së tensionit etnik. Në këtë drejtim, do të
trajtohet shkurtimisht edhe forma moderne e qeverisjes mes federatës dhe konfederatës, Bashkimi
Europian (tash e tutje BE) si formë hibride e qeverisjes.
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5. KONKLUZIONE DHE PERFUNDIME
Bashkësia e shteteve në të cilën janë lidhur disa shtete që megjithatë ruajnë karakterin e
shtetit quhet shtet i përbërë me dallim nga shteti unitary që përbëhet nga një shtet, domethënë i
ndarë ne krahina të zakonshme ose në njësi të tjera territoriale e jo në shtete. Derisa lidhjet e llojit
të ndryshëm madje edhe shumë të ngushta, nuk paraqiten si tërësi të vecanta shtetërore, si shtete
të përbera dhe derisa shumë organizata ndërkombëtare nuk paraqiten si shtete të përbëra por si një
llojë mbishtetesh psh Kombet e Bashkuara. Si shtete të përbëra merren dy format e vecanta në
ndërlidhje të shteteve. Konfederata mbahet nga shtetet anëtare. Në një konfederatë, qeveria
federale është përgjegjëse para shteteve anëtare, te cilat janë autoriteti përfundimtarë, ndërsa
federata mbahet nga qeveria federale. Në një federate, qeveria federale do të mbaj autoritetin e
fundit ku edhe vendet anëtare do të jenë në varesi të saj.Federata është bashkësi e ngushtë i
shteteve, organi qendror në kuptim të plotë të fjalës është bartës i pushtetit shtetëror, domethënë i
pushtetit Sovran. Organi qëndor ka pushtet që të marrë vendime që janë të obligueshme për shtetet
anëtare dhe pa pëlqimin e tyre. Kompetenca e organit qendrorë është mjaftë e gjerë që tu japë
karakteristikën pushtetit shtetëror: parimisht organi qendor si dhe cdo pushtet sovran cakton vet
kompetencën e tij si dhe kompetencen e shteteve-anëtare. Karakteristikë qenësore e federatës
qëndron në faktin se kjo kompetencë e shtetëve anëtare është e caktuar me kushtetutë, kështu që
mund të ndryshohet vetem me ndryshimin e kushtetutës. Ne nje farë mënyre del që federate është
nocion i pamundshëm dhe kontradiktor. Të gjitha këto federata paraqiten si forma kalimtare të
lidhjes së disa krahinave përkatësisht shteteve të lidhura në pikpamje territorial, ekonomike dhe
nacionale nga shkapërderdhja feudale deri te bashkimi i tyre më i fuqishëm në formë të federaës e
më vonë edhe në formë të unitarizmit. Kjo lidhje është bërë krahas forcimit të borgjezisë dhe si
shprehje e ndikimit të saj në pushtetin shtetëror. Me përfundimin e këtij procesi është shuar edhe
kjo formë e lidhjes. Federalizmi konkurrues i referohet dëshirueshmërisë dhe ekzistencës se
konkurrencës midis juridksioneve dhe qeverive ne një sistem politik federal. Konkurrenca midis
qeverive mund të përkufizohet si rivalitet ku secila qeveri përpiqet të marrë disa përfitime ose
burime të pakta ose te shmangë ndonjë kosto të saktuar. Lidhja konfederative qëndronte në faktin
se shtetet anëtare të konfederarës janë lidhur me një kontratë juridike kombëtare në bashkësi duke
konsistuar edhe disa organe të përbashkëta ne forma të ndryshme dhe me kompetenca të ndryshme,
por që këtë bashkësi cdo shtet-anëtar mund ta braktisë kur të dëshirojë.
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Gjejmë poashtu shumë të përbashkëta dhe shumë dallime mes Federatës dhe Konfederatës.
Autoriteti qendror i një konfederate është zakonisht një organ i dobët i emëruar nga shtetet anëtare,
ndërsa Autoriteti qendror i një federate është një qeveri federale e cila qeveris shtetet anëtare. Fuqia
e autoritetit qendror në konfederata zakonisht përqendrohet në çështjet e përbashkëta të politikës
së jashtme dhe mbrojtjes, por rrallë do të kenë fuqinë të bëjnë shumë më tepër se kaq ndërsa fuqia
e autoritetit qëndror është e përcaktuar nga kushtetuta e federatës, por në përgjithësi do të ketë të
drejta për të ushtruar kontroll mbi sferat diplomatike, ushtarake, ekonomike dhe ligjore të shteteve
anëtare.
republike federale menaxhon ndryshe këtë ndarje te pushteteve, siguria dhe mbrojtja kombëtare,
politika monetare dhe cështje të tjera te një shtrirje kombëtare dhe trajtohen ne nivelin federal
ndersa më shumë ceshtje locale sic janë mirëmbajtja e rrugeve dhe infrastruktura, dhe politika e
arsimit trajtohen në nivel local.
Sidoqoftë, pikepamjet ndryshojnë në lidhje me cështjet që duhet të kenë strukturat qeveritare
nën-divizionale, nën ndarjet gjithashtu kane sovranitet në disa cështje ku qeveria federale nuk ka
juridiksion. Kjo eshte ne kontrast me një republikë unitare ku qeveria kombetare ka sovranitet te
plote mbi të gjitha aspektet e jetes politike. Republika federale është nje formë e qeverisjes e
perdorur nga shumë vende të botës dhe mund te marre pothuajse qdo forme – nga aristokracitë te
demokracitë te tiranite. Ashtu si ne Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shumë republika federale
janë Republika Kushtetuese te cilat kerkojne te sigurojne te drejtat e individualve dhe grupeve
brenda republikës.
Kombet e Bashkuara janë në të vërtetë një konfederatë globale, e cila përpiqet të pajtojë
sovranitetin e shtetit me një qeveri të dobët të përbashkët që merret me problemet globale,
veçanërisht paqen, të drejtat e njeriut, zhvillimin ndërkombëtar dhe mbrojtjen e mjedisit. KB
gjithashtu ilustron defektet kryesore të konfederatës: mungesa e një autoriteti shtrëngues për të
zbatuar pajtueshmërinë e shtetit anëtar, përveç në fund të fundit përmes rekursit ndaj forcës së
armatosur, mbështetja pasuese në respektimin e shteteve për detyrimet e tyre të imponuara nga KB
dhe efektin pengues të vendimmarrjes unanime, të paktën midis anëtarëve të përhershëm të
Këshillit të Sigurimit.
Për më tepër, ekziston edhe një dhomë e ulët, e zgjedhur drejtpërdrejtë - Parlamenti Evropian fuqitë legjislative federale të së cilës kanë vazhduar të zgjerohen. EU, pra, është pothuajse një
laborator politik, pasi meritat dhe të metat e konfederatës dhe federatës debatohen vazhdimisht 21

shpesh duke u mbështetur në përvojën e SHBA - veçanërisht nga këndvështrimi i legjitimitetit
përkatës demokratik që ata japin. Për më tepër, modeli i EU-së gjithashtu shihet si një plan për
tejkalimin e antagonizmave të gjata midis shteteve-kombe. Sidoqoftë, mbetet të shihet nëse EU
është një rast i jashtëzakonshëm apo nëse organizata të tjera rajonale të shteteve.

22

6. REFERENCAT
Benjamin, S. O. (2004). Federal State and State- State Relations in Nigeria: A Case Study of
Lagos State

Burgess, Michael. Comparative Federalism: Theory and Practice. London: Routledge, 2006
Confederation as a Form of Government Structure and its Features: Theoretical and Historical
Analysis Nakisheva Makhabbat Kenzhehanovna and Nurmaganbet Ermek Talantuly

Fabbrini, Sergio, ed. Democracy and Federalism in the European Union and the United States:
Exploring Post-National Governance. London: Routledge, 2006.

Forsyth, Murray. Unions of States: The Theory and Practice of Confederation. Leicester:
Leicester University Press, 1981.

Frankel, M. (1986). Federal Theory . Centre for Research on Federal Financial Relations (ANU)

Laffranque, J. (2006), Euroopa Liidu õigussüsteem ja Eesti õiguse koht selles

LUTZ, Donald (1988). The Origins of American Constitutionalism (Baton Rouge (LA):
Louisiana State University Press.

Llukiq, Koshutiq. Fillet e së drejtes. Prishtinë: Etni i teksteve dhe i mjeteve mesimore i krahines
socialiste autonome te Kosoves, 1986.

McKay, David H. Designing Europe: Comparative Lessons from the Federal Experience.
Oxford: Oxford University Press, 2001.

Obi, E. (2019). The Theory, Practice and Current Trends in Federalism . Journal of Social
Service and Ëelfare
Wright, R. (1962). Federalism: origin, Operation, Significance
23

http://gazetahorizont.com/unioni-evropian-mes-federalizmit-dhe-konfederalizmit-pi-p835174.htm

(http://poli.vub.ac.be/publi/orderbooks/federal/08song.pdf n.d.)

24

